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Volume 13/23, Summer 2018 community it serves, particularly when CSR is the normative expectation of contemporary organizations by the general public. This is also a genuine mission of the university. While universities are steering towards the market mechanism but still enjoying much autonomy and academic freedom, social responsibility becomes the normative expectation of nowadays organization (including university) by the general public. In the last couple of decades universities have shown great interest in CSR in terms of conducting research and delivering trainings on CSR. Universities themselves are also observed to implement CSR activities as they feel responsible for the community.
In the present study, this article is attempted to address the fulfilling the literature gap by sharing the experience of and materials for CSR issues at Turkish Universities. The remainder of this article is presented in four major sections. The first section provides historical and theoretical information about CSR concept and how in Turkey many organizations increasingly adhere and demonstrate their CSR activities to position their corporate image in the eyes of consumers and other stakeholders through using media. In the second section, the importance of integrating these issues across the universities will be discussed. More universities around the world are integrating social responsibility into their mission statements, including their research and teaching missions after the 1998 Bologna Process which highlight that social responsibility is increasingly considered an intrinsic aspect of the higher education system. In the third section, there is a list of the universities which is staged by the list of Atlas Programme of Council of Higher Education (YÖK) depends on the last four years' base success rank. Both state and foundation universities are placed in the list. This study is conducted only on ten Turkish Universities in July, 2018 before the students' university selection period in August. In order to identify the CSR issues and to analyze how such issues are presented and located on universities' web sites, this research focuses on "social responsibility" words. At the fourth part of the article, there is a discussion about how the universities are committed to their social responsibilities and provide sufficient information of their projects on their web sites. The web sites are chosen to investigate because they deliver the messages into the minds of the people on the first hand and define the personas of the firms. The findings of the research show that most of the universities refer to themselves as 'engaged' institutions involved in civil and community service or 'outreach' and display their implementations on their web sites. Depending on the findings of the research, it is possible to indicate that Turkish Universities give importance to the communication of their responsible behavior through their web sites and have separate sections that are dedicated to the theme of corporate responsibility. However, the findings also point out that the universities need to utilize their web sites much more effectively.
More and more universities around the world are integrating social responsibility into their mission statements, including their research and teaching missions, arguing that higher education is better off when it gives back to the society that is responsible for funding it. In this circle, good practices and experiences among the universities could be shared and would be a good start to develop further action. Documenting and publicizing the emerging impact of effective CSR practices can help encourage the funders to understand how CSR can be a promising
Volume 13/23, Summer 2018 investment opportunity and may invite and expand new sources of funding. Furthermore, systematic and rigorous evaluation of CSR at universities is enormously needed to demonstrate the impact of a higher level coordination at the policy level of higher education, despite the difficulty. At last, attention should also be paid to building an effective partnership. For example Non-Governmental Organizations (NGO) resources for Universities' social projects could be more helpful, both in the institutional or network level. All in all, CSR at universities could be a timely response to the global society facing rapid change and challenge.
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Giriş
Günümüzün rekabet ve teknolojiye dayalı koşulları içinde işletmeler varlıklarını sürdürmek ve hedeflerini gerçekleştirmek için hem küresel düzenin gereklerine uymalı hem de sosyal alanda daha duyarlı olup, sosyal fayda yaratmalılardır. Yalnız ekonomik gelişmenin değil, aynı zamanda sosyal alanın da önemli bir aktörü olan işletmeler, toplumun sürdürülebilir kalkınma politikalarına da katkı sağlamak durumundadır. Bu doğrultuda kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) kuruluşların topluma hizmet çalışmalarını tanımlamakta olup kar amacı güden işletmelerin, kamu sektörünün, sivil toplum kuruluşlarının (STK), medyanın ve eğitim kurumlarının gündeminde olan bir konudur. Günümüzde KSS yardımseverliğin ötesinde bir kavrama dönüşüp, bir kuruluşun sosyal sorumluluğu tüm kararların içine entegre ederek paydaşlarına -çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, ortaklar, bulunduğu çevre, yatırımcılar vb.-karşı sorumluluğunu inşa etmesi anlamına gelmektedir. Ayrıca son yıllarda kurumların ürettiği sosyal sorumluluk kampanyaları gerek karar aşamasında gerek uygulama aşamasında da çalışanların katkı ve katılımlarını desteklemesi, gönüllülük kavramının yanı sıra katılımcı anlayışın da önemini arttırmıştır. Kısaca, artan KSS projeleri sadece kurumsal getiri sağlamamakta aynı zamanda da KSS'nin bir kurum kültürü haline gelmesine yol açmaktadır.
KSS'yi kurum kültürüne yerleştirmek için çalışmalar ve projeler üreten kurum ve kuruluşlar arasına geleneksel işleyişleri olan eğitim ve araştırmanın yanına sosyal sorumluluklarını ekleyen üniversiteler de girmiştir (Alshuwaikhat & Abubakar, 2008) . Üniversiteler STK'lar ve yerel yönetimlerle işbirliği yaparak ortak projeler üretmekte, kurdukları araştırma ve uygulama merkezleri ile birlikte de halkın ve STK'ların araştırılmasını istediği akademik alanlarda çalışmalar yapmakta ve öğrencilerini toplumun sorunlarına duyarlı kılacak sosyal sorumluluk programlarına dâhil etmektedir. Devlet ve vakıf üniversitelerinin eğitim programlarına işlenen KSS anlayışı, üniversitelerin kurum kültürlerinin de bir parçası olarak geleceğin sivil toplumunun yaratılmasına en büyük katkıyı sağlamaktadır.
Bu çalışmada öncelikle kurumsal sosyal sorumluluk, kavramsal ve kuramsal çerçevede ele alınmış, tarihsel gelişim çizgisinin değerlendirilmesinin ardından Türkiye'de yer alan üniversitelerin sosyal sorumluluk uygulamalarının kendi web sitelerinde nasıl yer aldığı incelenmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) Yükseköğretim Program Atlası 1 kullanılarak son dört yılın değişen puan türüne göre taban başarı sıralarında yer alan ilk on üniversite belirlenmiş olup, resmi web siteleri incelenmiştir. Listede yer alan hem devlet hem de vakıf üniversitelerinin web sayfaları incelenirken sosyal sorumluluk kavramına nasıl yer verdikleri irdelenmiştir.
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Kapsamı
Abraham Maslow'a göre insanın en önemli birincil ihtiyacı yeme-içme gibi fiziksel ihtiyaçlar olarak tanımlansa da, sosyal ihtiyaçlar da önem kazanmıştır. Bu bağlamda Kotler (2008, s. 3), tarafından sosyal sorumluluk, isteğe bağlı iş uygulamaları ve kurumsal kaynakların katkıları aracılığıyla toplumun refahını iyileştirmek için üstlenilen bir yükümlülük olarak tanımlanmakta ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini gönüllü bir yükümlülük tabanına yerleştirilmektedir. Türk Dil Kurumu sosyal sorumluluk kavramını, "kişinin kendi davranışlarının veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi" olarak tanımlar 2 . Buna göre sosyal sorumluluk kavramı; başkalarının meşru çıkar ve haklarının korunması adına herkesi bağlayan bireysel zorunluluk (Koontz & O'Donnell, 1976, s. 93 ) olarak tanımlanırken sosyal sorumluluk olgusunun hedefinin de toplumsal fayda sağlamak, toplumda bir fark yaratmak olduğu söylenebilmektedir. Topluma karşı yüklenilen ve gerektiğinde hesap verme duygusu olarak değerlendirilen (Kotler, 2008, s. 7) sosyal sorumluluk kavramı, bulunduğumuz yüzyılda Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) -Corporate Social Responsibility (CSR) -kavramına dönüşerek küreselleşmenin gücü karşısında işletme ve toplum dengesini yeniden kurabilmenin çıkış noktalarından birini temsil etmektedir.
Günümüzde, işletme başarısında kalite, hizmet, fiyat, fayda gibi geleneksel faktörlerin yanı sıra işletme uygulamaları, çalışan davranışı, toplumsal sorumluluk, çevre gibi diğer değişkenlerin de etkili olduğunu vurgulamaktadır (Rajendra, Jose ve Malini, 2003: 62) . KSS, hayırseverlikten veya sosyal sorumluluk kavramından ayrı bir noktada değerlendirilmekte, ekonomik ve sosyal geri dönüş sağlayan bir yönetim faaliyeti olarak görülüp, kurum kültürü içinde incelenmeye başlanmıştır (Travis 2007 : 69, Martin ve Hetrick 2006 : 296-313, Asaf 2004 . KSS'nin günümüz iş uygulamalarında etkin bir kavram haline geldiği (Kerr, Johnston ve Beatson 2008 : 155, Sweeney ve Coughlan 2008 belirtilirken, bir araştırma konusu olarak da akademi ve yönetim dünyası tarafından da giderek daha fazla incelenen bir çalışma alanına dönüşmüştür (Podnar 2008 : 75, Nielsen ve Thomsen 2007 .
KSS uygulamaları işletmenin sadece verdiği mesajlar değil aynı zamanda da verilen mesajlar için ne yaptığının göstergesidir (Brookshire ve Hodges 2009: 181) . Kadıbeşegil (2005: 16- KSS uygulama türleri eğitim, sağlık ve çevre gibi alanlarda gerçekleştirilmekte olup, Kotler (2008: 24) bu uygulama türlerini şu şekilde sınıflandırmıştır:  Sosyal amaç teşvikleri: Bir kurum, sosyal bir amaç üzerindeki ilgiyi ve farkındalığı artırmak ya da sosyal bir amaç için bağışta bulunmaya ya da gönüllü toplamaya, destek vermek için fonlar, mal ve hizmet katkıları ya da diğer kurumsal kaynaklar sağlar.

Sosyal amaç bağlantılı pazarlama: Bir kurum ürün satışlarına dayalı gelirlerinin bir yüzdesini belirli bir amaç için harcar ya da bir katkıda bulunur  Kurumsal sosyal pazarlama: Bir kurum halk sağlığını, güvenliğini, çevre ya da toplum refahını iyileştirmeyi amaçlayan bir davranış değiştirme kampanyasının geliştirilmesine veya uygulamaya konulmasına destek verir.
Kurumsal hayırseverlik: Bir kurum bir hayır derneğine ya da sosyal bir amaca, çoğunlukla nakit bağışlar, hibeler ve/ veya ayni hizmetler şeklinde doğrudan katkıda bulunur.
Toplum gönüllülüğü: Bir kurum çalışanlarını, perakende ortaklarını, yerel toplum örgütlerini ve sosyal amaçları desteklemek üzere zamanlarını gönüllü olarak ayırır. Bu faaliyet tek başına bir çaba olabilir ya da kar amacı gütmeyen bir örgüt ile olabilmektedir Bu bağlamda kavramın kuramsal çerçevesi de gelişmekte ve çeşitlenmektedir.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Kuramsal Çerçevesi
KSS konusunda pek çok farklı görüş ve teori mevcut olup, kavram çoğunlukla işletmelerin ürün ve hizmet sağlarken toplumsal faydayı göz önünde bulundurması gerekliliği ile açıklanmaktadır. (Cadbury, 2006, s. 5) . Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) kavramı ilk kez Amerikalı iktisatçı Howard Bowen'ın 1953 tarihli Social Responsibilities of the Businessmen (İşadamının Sosyal Sorumlulukları) adlı kitabında yer almıştır. Bu kitapta Bowen işletmelerin, toplumun değerleriyle örtüşen politikaları izlemeleri gerektiğini vurgulamaktadır (Aydede, 2007, s. 23) . Kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgili günümüz literatüründe çok farklı tanımlamalar vardır. Bu tanımlamalardan öncelikle bazı uluslararası organizasyonların konuya yaklaşımlarını ortaya koymak, araştırma açısından önemli bir başlangıç olacaktır.
Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) kurumsal sosyal sorumluluğu, iş dünyasının etik davranmak, işgücünün ve ailelerinin aynı zamanda yerel halkın ve toplumun genelinin yaşam kalitesini artırarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak üzere taahhüdü olarak tanımlamaktadır (Moir, 2001, s. 18) . Avrupa Komisyonu'nun yaptığı tanımlamaya göre ise KSS; işletmelerin, gönüllülük esasına dayalı olarak sosyal ve çevresel meselelerini, örgütsel faaliyetleriyle ve sosyal paydaşlarıyla olan etkileşimleriyle bütünleştirebildiği bir kavramdır 3 . Sosyal sorumluluk sahibi olmak sadece resmi beklentileri yerine getirmek değil, gönüllülükten ileriye giderek, insan sermayesine, çevreye ve hissedarlarla ilişkilere daha çok yatırım yapmaktır (Commision of the European Communities, 2001, s. 6) 4 . Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) KSS'yi işletmelerin bir toplumun ihtiyaçları ve amaçlarıyla ne kadar ilgili olduğu çerçevesinden ele almaktadır. UNCTAD'a göre tüm sosyal gruplar, kendi sosyal değişimleri ve evrimleriyle zamanı değiştirebilmek için belirgin rollerin ve işlevlerin yerine getirilmesini beklerler. İşletmelerle ve özellikle çokuluslu işletmelerle ilgili beklentiler, bu işletmelerin küreselleşen toplumda oynadıkları rollerin artmasıyla, alışılmamış bir şekilde hızlı değişime uğramaktadır. Bu yüzden çokuluslu işletmelerin sosyal sorumluluk standartları ve uygulamaları ile ilişkili tartışmalar
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Volume 13/23, Summer 2018 bir küresel toplum geliştirme çabalarının önemli bir parçasını oluşmaktadır (UNCTAD, 1999, s. 1) 5 . ISO olarak tanınan, Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu'nun kurumsal sosyal sorumluluk konusundaki stratejik danışman grubu, KSS'yi insanlara ve topluma yarar sağlayacak bir şekilde, organizasyonların ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlara işaret ettikleri bir yaklaşım olarak ele almaktadır. ISO, KSS kapsamında insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği dâhil olmak üzere işyeri ve işçi sorunları, işyerinde adaletsiz uygulamalar, çevresel yaklaşımlar, piyasa ve tüketici sorunları gibi sorunların olması gerektiğini vurgulamaktadır (Leonard & McAdam, 2003 (Nielsen & Thomsen, 2007, s. 29 ) yasalara uygun hareket etmek dışında, gönüllü sosyal kampanyalarında düzenlenmesi gerektiğini vurgular.
İşletmeler, uyguladıkları KSS çalışmalarıyla farkındalığı yüksek bir kurumsal itibar elde ederken aynı zamanda da faaliyet giderlerini azaltmakta, finansal performanslarını geliştirmekte ve marka değerlerini yükseltebilmektedir (Özkol, Çelik & Gönen 2006, s. 138) . Sert'in (2012, s. 47-48) yaptığı bir araştırmada ise Türkiye'de işletmeler, ilk başlarda toplumdan gelen baskılar karşısında ekonomik ve politik anlamda bir zorunluluk olarak KSS'yi yerine getirdiklerini belirtmişlerdir. Fakat faaliyetlerini sadece kurumla doğrudan ilgili paydaşlarla alakalı konularla sınırlayan KSS anlayışının değiştiğini vurgulayan Sert, son yıllarda işletmelerin toplumun ihtiyaç ve beklentilerine göre çeşitli alanlara yayılan KSS faaliyetlerine odaklandıklarını belirtmiştir. Günümüzde KSS alanı yeni terminoloji, kavram ve teorilerle zenginleşmeye devam etmekte olup, kurumsal sürdürülebilirlik (Van Marrewijk, 2003) ve kurumsal vatandaşlık (Matten, Crane & Chapple, 2003) kavramlarıyla birlikte alana ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Tarihsel Gelişimi
Kökeni hayırseverlik anlayışına dayanan KSS, Bugün yalnız iş çevrelerinin değil, sivil toplum kuruluşlarının (STK) ve hükümetlerin de gündeminde bulunan bir konudur. KSS anlayışının zeminini hazırlayan Antik Mezopotamya Kralı Hammurabi inşaatçı, çiftçi ve hancıların yerel halka zarar vermesi durumunda çok ağır cezalara çarptırılmasına hükmederek oluşturmuştur (Asongu, 2007, s. 29) . Sanayi devrimi öncesi süreçte işletme faaliyetlerinin çalışanlar ve toplum üzerindeki etkileri dikkate alınmazken (Mullerat, 2010, s. 73) , özellikle 1. Dünya Savaşı sonrasında John D. Rockefeller ve Andrew Carnegie gibi iş adamları varlıklarını halk yararına "hayırsever" faaliyetler için kullanmaya başlamıştır Carroll & Buchnoltz, 2012, s. 32) . Bu dönemde ekonomik küreselleşmenin hız kazanmasıyla da ABD ve Avrupa'da tekelleşmenin önüne geçme, çocuk işçi çalıştırmayı düzenleme ve iş güvenliğini sağlama amaçlı kanunlar yürürlüğe girmiş, işletmeler endüstrileşmenin toplum üzerindeki olumsuz etkiyi azaltmak için sanayi koruma -social welfareprogramlarını uygulamaya koymuştur. 1929 yılında ise ABD'de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan Büyük Buhran sonucu işletmeler arka arkaya iflas etmiş ve işsizlik en üst sınırlara gelmiştir. Halk bu krizin sorumlusu olarak yalnız kendi çıkarlarına odaklanmış büyük işletmeleri görmüş (Cheney, Roper & May, 2007, s. 6 ) ve 1930'larda Büyük Dönüşüm -The Great Transformation -ile serbest piyasa ekonomisi geçerliliğini yitirerek yerini tüm gelişmiş ülkelerde ekonomiyi devletin müdahalesine bırakmıştır. Bu ekonomik dönüşüm ile KSS anlayışı işletmelerin kaybettikleri itibarı tekrar kazanmalarını sağlayarak büyük buhran zamanında işsiz kalan geniş halk kitlelerine iş
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Volume 13/23, Summer 2018 olanakları sağlamak amacıyla devlet kurumları ve şirket vakıflarının projelerine şekil vermeye başlamıştır (Frederick, 2006, s. 13-14) . İkinci Dünya Savaşı sonrasında da devletler, sosyal sorumluluk anlayışıyla yurttaşlarına konut, sağlık, sosyal güvence, iş olanakları sağlamak için çalışmıştır (Cheney ve ark., 2007, s. 5-6) .
1960'lı yıllarda çalışan hakları, asgari ücret, çevreye duyarlı üretim, tüketici hakları, sigortalı çalışma vb. birçok konu hakkında farkındalık çalışmaları başlayarak çeşitli öneriler geliştirilmiştir. Bunlara ek olarak, bu yıllarda sivil toplum örgütlerinin toplum içindeki rolü önem kazanmış, ırk ayrımı, kadın hakları gibi konularda toplum ve sivil toplum örgütleri birlikte çalışarak önemli çalışmalara imza atmışlardır. Ayrıca, yaşanan bu toplumsal değişimler şirketleri de bir takım faaliyetler geliştirmeye, KSS bilincini kurumsal kültürlerine yerleştirmesine yol açmıştır (Aktan & Börü, 2007, s. 22, 23) . Ayrıca bu yıllarda ABD'de bulunan üniversitelerde KSS ile ilgili dersler verilmeye başlanmış, kaynak olarak da Richard Eels ve Clarence Walton'ın 1961 yılında bastıkları Conceptual Foundations of Businness kitabı okutulmaya başlanmıştır (Carroll, 2008, s. 30) .
1970'li yılların başında Birleşmiş Milletler, küresel işletmeler için birtakım davranış kurallarını The United Nations Code Of Conduct for Transnational Corporations (TNC) adı altında oluşturmuştur (Forsythe, 1989, s. 86,87) . Bu yıllarda ayrıca çeşitli komisyonlar oluşturulmuş, komisyonlardan çıkan kararlar ile de tüketici ve çalışan hakları korunması amaçlanmıştır. Örneğin 1971 yılında Committee for Economic Development (CED) "Social Responsibilities of Business Corporations" (İşletmeler için Sosyal sorumluluk) yayınını çıkararak, işletmeler için sosyal sorumluluk yapmanın önemini, değişen toplumsal yapılarda şirketlerin çok önemli rol oynayacaklarını belirtmişlerdir (Shaw, 2012, s. 4-5) . Şirketlerin bu yıllarda başlattıkları kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri toplumsal ve ekonomik kalkınma da sürdürülebilir çalışmaların öncüleri olmuşlardır. Örneğin, 1971 yılında uluslararası bir şirket olan Xerox, "Social Service Leave Program" (Sosyal Hizmet Gönüllüğü programını çalışanları için başlatarak, günümüze kadar sürdürme başarısını yakalamıştır (Shaw, 2012, s. 9) 6 .
1980'lerde KSS uygulamaları genelde işletmelerin ekonomik ve kanuni sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştığı ek olarak da bazı gönüllü faaliyetlerde bulunduğu dönemdir. Ayrıca, bu yıllarda KSS algısı ABD'de yer alan kamu politikaları, dönemin meydana getirdiği sosyo-ekonomik durumlar, vergi politikaları gibi uygulamalar sonucu, hissedarlara karşı artan bir sorumluluk algısına dönüşmüştür (Moura- Leite & Padgett, 2011, s. 532-533) . 1990'lardaki KSS uygulamaları ise, hayırseverlikle kurumsal sponsorluğun bir karışımı olan "stratejik hayırseverlik" düzleminde gerçekleşmiş, sosyal yardım programları yoğunluk kazanmıştır (Segerlund, 2010, s. 41) . 1990'ların sonunda ise internetin güçlenmesi ile teknolojik şirketler çeşitli ihtiyaç alanlarında bağış temelli hayırsever faaliyetlerde bulunmuştur (Tench & Yeomans, 2009, s. 101 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü gibi oluşumlar KSS hakkında çalışmalar yaparak, belirledikleri standart ve ilkelerle sosyal sorumluluk bilincinin yaygınlaşması için uygulamalar başlatmışlardır.
Türkiye'de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Tarihsel Gelişimi
Türkiye'deki KSS uygulamalarının geçmişi, Osmanlı İmparatorluğu'nda vakf (şimdiki adıyla vakıf) anlayışına dayanmaktadır. Bu anlayış içinde eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi kamu hizmetlerinin temel kurumsal mekanizmaları görülmektedir. Bugün Türkiye'deki pek çok aile holdingi bir vakfa sahiptir. Örneğin Vehbi Koç Vakfı'nın kuruluş amacı maddi imkânı yeterli olmayan kişilerin eğitim almasını sağlamak üzerinedir (Akyıl, 2017) . Bu bağlamda, toplumun şirketlerden beklentisi de tarihsel vakıf felsefesi doğrultusunda şekillenmektedir. Şirketlerin bağışları ve hayırseverlik faaliyetleri toplumun işletmelerden beklediği sosyal sorumluluk faaliyetleri ile eşdeğer algılanmaktadır (Bikmen, 2003) .
Türkiye'nin son yıllarda imzaladığı uluslararası antlaşmalarla birlikte, yürütülen kampanya ve etkinliklerin parçası olması ülkenin KSS konusundaki bilinç düzeyini arttırmıştır. 1996'da İstanbul'da gerçekleşen Habitat II Konferansında 9 , fakirliğin ve ayrımcılığın azaltılması, insan haklarının korunması ve desteklenmesi, herkes için özgürlük, eğitim, sağlık ve beslenme gibi temel ihtiyaçların sağlanması gibi sosyal konuların altı çizilmiştir. Bu konferansın öncülüğünde Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma hakkında tartışmalar için gereken ortamlar yaratılmıştır. Ancak 1999 yılında gerçekleşen İzmit depremi, sivil toplum, iş dünyası, devlet ve diğer sosyal paydaş gruplarını etkileyen bir olaya dönüşmüştür. Depremin ardından pek çok Sivil Toplum Kuruluşu (STK) ve gönüllü grup, tahrip olan bölgelerin yeniden yapımı ve iyileştirme hizmetleri yanında kurtarma çalışmalarında da aktif rol oynayarak, hükümetin deprem sonrası müdahalelerine destek sağlamıştır. Bu çalışmalar esnasında arama ve kurtarma topluluğu olan AKUT, bu sivil hareketin lokomotifi olmuştur. Hatta AKUT, Silahlı Kuvvetlerden sonra ülkede en çok güvenilen kurum olmuştur (Adaman, Çarkoğlu & Şenatalar, 2000 (Çelikkaleli, 2017: 20-21) . Ayrıca AB, Ekim 2011 yılında KSS ile ilgili "2011-14 KSS stratejisi" başlıklı bildiri yayınlar. Bu bildiri ile AB Komisyonu KSS'ye "şirketlerin toplum üzerindeki etkileri konusundaki sorumlulukları" şeklinde yeni bir tanım getirir. 9 Daha fazla bilgi için: http://www.mfa.gov.tr/birlesmis-milletler-insan-yerlesimleri-programi.tr. 2016 yılında yapılan "Herkes için Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Ulusal İnceleme Raporu"na 14 göre, 2013 yapılan çalışmada %52.9 olan KSS farkındalık oranı 2015 yılı uygulamasında % 95.5'e yükseldiği belirtilmiştir Proje kapsamındaki şirketlerin önemli bir bölümünün, KSS uygulamalarını kurumsal iletişimin bir parçası olarak gördükleri tespit edilmiştir. Bu durum Türkiye genelinde "KSS'nin halkla ilişkiler ya da pazarlama aracı olarak görülmesi" yönündeki genel durum tespiti ile örtüşmektedir. Raporda sürdürülebilirlik temelli gerçekleştirilen analizler, şirketlerin çevre, enerji maliyetlerinin düşürülmesi, enerji verimliliği, toplumsal cinsel eşitliği ve eğitim konularına daha fazla; yenilenebilir enerji üretimi, engelliler ve iş sağlığı ve güvenliği konularına daha az yöneldiğini göstermiştir (Herkes için Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Ulusal İnceleme Raporu: 2016, s. 7-8) 15 . Türkiye'nin özellikle son yıllarda sürdürülebilirlik uygulamaları konusunda önemli adımlar attığını belirten raporda ayrıca şirketlerin sürdürülebilirlik ve raporlama çalışmaları için eğitime ihtiyacı olduğu kadar, sürdürülebilirlik kültürünün erken yaşlarda öğrenilmesi ve içselleştirilmesi için temel eğitim müfredatında yer almasının da önemi belirtilmiştir. Tüm bu çalışmalar KSS hakkında bilgilendirici ve özendirici olup, KSS hakkında daha çok çalışma alanlarının yaratılması konusunda referans noktaları olmaktadır. en çok eğitim alanında çalışmalara bütçe ayrıldığını vurgulamaktadır (Kuburlu, 2017) . Bununla birlikte, şirketlerde artan KSS anlayışı çeşitli araştırmalarda da incelenmeye başlamıştır. 2005 yılından itibaren her yıl Capital Dergisinin GfK Türkiye ile birlikte BSH Türkiye sponsorluğunda gerçekleştirdiği "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Liderleri" araştırması Türkiye'de yapılan en kapsamlı araştırmadır. Son yıllarda listeye giren şirketlerin temsilcilerinin her biri artık KSS'ye daha stratejik yaklaştıklarını belirtirken, "Yeni nesil KSS" kurallarını takip ettiklerini ve buna göre ilerlediklerini belirtmektedirler. Araştırmanın temel amacının şirketlerin KSS faaliyetleriyle tüketicilere ne oranda ulaştığını, projelerin halk tarafından nasıl algılandığını ve bu projelerin halkın şirketlere bakış açısını nasıl etkilediğini ortaya çıkarmak olduğu söylenebilir 16 . Buna ek olarak üst sıralarda yer alan şirketlerin "Bin Yıl Kalkınma Hedefleri" kapsamında gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleri açısından da etkili olan şirketler olduğunu gösterir niteliktedir.
"Türkiye'nin 9. Kalkınma Planı (2007-13) 17 ve 10. Kalkınma Planı (2014-18) 18 içerisinde hükümetin kalkınma öncelikleri, Türkiye'nin sosyal, ekonomik ve çevresel gelişimine anlamlı bir katkı sağlayabilecek gönüllülük faaliyetleri için elverişli bir ortamın yaratılması adına güçlü bir potansiyel yaratmaktadır. Her iki kalkınma planının da hedefi, toplumsal diyalogların arttırılması olup, ülkenin kurum ve kuruluşlarına toplumsal katkı sağlayabilecekleri KSS projelerini gerçekleştirmeleri için rehberlik etmektedir.
Özgener'in 2000 yılında yaptığı araştırmada, 500 büyük imalat sanayi işletmesinin yöneticileri Türkiye'de iş ahlakının kurumsallaşmasında en etkili faktörün "eğitim" olduğunu vurgulamışlardır (Özgener, 2004, s.125) . Bu sonuç çalışmamızın başlangıç noktasını da oluşturmuştur. Kamu ve özel sektöre her pozisyonda eleman yetiştiren üniversiteler verilen eğitimin niteliği, sosyal sorumluluğun kurumsallaşmasında önemli bir yere sahip olacaktır.
Üniversitelerde Sosyal Sorumluluk Kavramı
Eğitim ve araştırma yükümlülüklerinin yanı sıra, bilgi temelli toplumun inşa sürecindeki rolü nedeniyle üniversitelerin uyguladıkları sosyal sorumlulukları çalışmaları gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır (Geryk 2011: 61) . Sosyal sorumluluk anlayışını küresel ölçekli sorunları çözecek en yeni bilgiyi üreterek ve bu bilgiyi topluma sunarak sosyal fayda yaratan üniversiteler, üretilen bilginin teorik düzeyde kalmaması için girişimlerde bulunmaya başlamışlardır (Nejati Shafaei, Salamzadeh ve Daraei 2011: 444-445) . Üçüncü kuşak üniversite anlayışı içinde üniversiteler sadece faaliyet gösterdikleri bölgenin sosyal ve ekonomik açıdan gelişimine katkıda bulunacak bir eğitim modeli geliştirme sorumluluğu içinde değil, aynı zamanda da ahlaki ilkelere bağlı eleştirel, mezun olduktan sonra da öğrenmeye devam edebilen, sorumlu bireyler ve yurttaşlar yetiştirmekle de yükümlü olmuşlardır (Evans 2009: 82) .
Bugün küresel ölçekte dikkate değer sayıda üniversite, iş ahlakı, sosyal sorumluluk, sosyal sorumluluk projesi, topluma hizmet uygulamaları, toplumsal hizmet öğrenimi isimleri altında sosyal sorumluluk derslerini eğitim programlarına dâhil etmektedir (Annette 2002: 87) . Bazı ülkelerde üniversitelerin bu dersleri müfredatlarına yerleştirmesi gönüllülük temelinde gerçekleşirken, bazı ülkelerde de üniversitelerin sosyal çalışmalarda bulunması yasal bir zorunluluktur. Örneğin, İrlanda'da öğrencilerin yasal olarak toplumun kültürel ve sosyal yaşamını destekleyecek sosyal sorumluluk çalışması yapma zorunluluğu bulunmaktadır (Gonzalez-Perez, 2010, s. 164).
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Son yıllarda Türkiye'de eğitim kurumlarında öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini kazanmasına ve çevresine duyarlı bir vatandaş olarak yetişmesine katkı sağlayan birçok proje gerçekleştirilmektedir. Örneğin, Koç Üniversitesi, 2001 yılından beri Öğrenci Etkinlikleri ve Gönüllü Projeler Ofisi'ne bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Koç Üniversitesi Gönüllüleri Kulübü, 400'ün üzerinde aktif gönüllüsü ile birlikte, başta Sarıyer ilçesi olmak üzere İstanbul'un çeşitli bölgelerinde ve Türkiye genelinde sayısız proje geliştirmiş, birçok yere bağışlarda bulunmuştur 19 . Bu projeler öncelikle eğitim kurumlarının kendi sosyal sorumluluk bilinçlerini geliştirmelerine yardımcı olmakla birlikte, aynı zamanda da eğitimlerini tamamladıktan sonra çalışma hayatına atılacak olan öğrencilerin de sosyal sorumluluk bilinçlerinin geliştirilmesi için öğrenimleri süresince çeşitli sosyal sorumluluk projeleri içinde yer almalarını sağlamaktadır.
İlköğretim ve orta öğretimde bulunan eğitim kurumları da, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2005 yılında yayınlamış olduğu "İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği" 20 çerçevesinde ders programlarının yanı sıra öğrencide güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya ve beceriler kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ile toplum hizmeti çalışmaları gerçekleştirmektedir. Buna paralel olarak, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 2006 yılında üniversitelerin eğitim fakültelerinin öğretim programlarını güncellemiş ve tüm eğitim fakültelerinde "Topluma Hizmet Uygulamaları" 21 dersini uygulamaya koymuştur. Tüm programlar için zorunlu olan bir yarıyıllık bu derste, öğrenciler, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlamakla yükümlü olmuşlardır.
Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Gerçekleştirilmesinde Yeni Bir Mecra: İnternet
Günümüzde artık en etkin kitle iletişim aracı olarak görülen İnternet, yaygın erişime izin vermesi ve interaktif yapısı ile kurumlara birçok avantajlar sunmaktadır. İnternet ortamının sunduğu araçlardan biri olan web sayfaları kurumların hedef kitlelerine ulaşmalarını sağlayan en ucuz ve en kolay araçtır. Kuruluşlar web sayfalarını sadece reklam ve pazarlama faaliyetleri için değil aynı zamanda halkla ilişkiler uygulamaları için de kullanmaktadır. İnternet ve web sayfaları halkla ilişkiler sürecinin hızını arttıracak potansiyele sahip olup, bilginin yayılma hızı, bilgiye ulaşma hızı ve geribildirim hızı ile yeniçağın iletişim teknolojilerinin bir yansıması olarak tanımlanmaktadır (Esrock & Leichty, 1998, s. 308 ) . Kurumlar, internetin esnek yapısı, doğrudan iletişime imkân vermesi ve zaman kavramını ortadan kaldırmasıyla hedef kitlelerinin tepkilerini daha kolay ölçebilir. Tanıtım, kurumsal imaj, sponsorluk, medya ilişkileri ve sosyal sorumluluk gibi uygulamalar rahatlıkla web sayfaları üzerinden sürdürülebilir olması web sitelerinin en önemli faydaları arasındadır (Okay & Okay, 2009, s. 511) .
Kurumsal web sayfaları, kuruluşlar için internet kullanıcısı olan hedef kitlelerine yürüttükleri faaliyetler ve gelecekte hayata geçirecekleri projeleri anlatmaktadır (Wilcox, Cameron, Ault, & Agee, 2005, s. 267) . Bunun yanı sıra web sayfalarının karşılıklı iletişimi geliştirmesi konusundaki potansiyeli dikkate alındığında halkla ilişkiler birimlerinin basınla ilişki yönetimi için de önemli bir role sahip olduğu söylenebilir (Güçdemir, 2010, s. 61) . Bu çalışmanın konusu, web sayfalarının önemli işlevlerinden biri olan sosyal sorumlulukla ilgili etkinlikleri ve mesajları hedef kitlelere aktarmadaki rolünden yola çıkılarak Türkiye'de yer alan üniversitelerin web sayfalarında sosyal sorumluluk kavramına nasıl yer verdiklerini incelemektir.
Amaç ve Yöntem
İnternetin hızlı erişime izin vermesi ve interaktif yapısı, birçok sosyal sorumluluk faaliyetinin bu mecra üzerinden gerçekleştirilmesine olanak vermektedir. Sosyal sorumluluk çalışmalarının hedef kitleye ulaştırılmasında da web sayfalarının kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışma, YÖK'ün kendi resmi web sitesinde 22 kullanıcılara açtığı Atlas Programının 2017 ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının son 4 yılın taban puan başarı sıralarına göre ilk on üniversitenin web sayfalarında, yaptıkları sosyal sorumluluk projelerinin nasıl yer aldığının analizidir. Türkiye'de lisans programlarına giriş on iki puan türünde yapılmakta olup, Atlas Programı kullanılarak tüm puan türlerinde ilk ona giren üniversitelerin listesi çıkarıldıktan sonra, dil puanları listenin dışında bırakılmıştır. Bunun sebebi de Türkiye'de dil puanı ile öğrenci alan üniversite sayısının azlığı ve bu alanda devlet ve vakıf üniversitelerinden sadece birkaçının bu puan türüne göre öğrenci kaydı almasıdır. Bu nedenle, araştırma için sadece sözel, sayısal ve matematik-fen puanlarında ilk ona giren üniversiteler incelenmiştir. YÖK'ün Atlas verilerine dayanılarak belirlenen ilk on üniversite her puan türünde ilk ona girenler olarak belirlenmiş, hem vakıf hem de devlet üniversiteleri olarak ikiye ayrılarak her üniversitenin Temmuz 2018 tarihleri arasındaki web sayfaları incelenmiştir. Bu zaman diliminin seçilme nedeni ise Üniversitelerin, Üniversite seçme ve seçilme sınavı sonucu, öğrencilere ve velilere yönelik Temmuz ayını tanıtım ayı olarak belirlemesidir.
Eğitim alanında üniversitelerin seçilmesinin sebebi ise, teknolojideki hızlı gelişmelerle birlikte, bu kurumların İnternet hizmetlerini en çok kullanan kurumlardan biri olmasıdır. Her geçen gün artan nüfus ile birlikte Türkiye'de üniversite sayıları da artmaktadır. Bu çerçevede üniversiteler kurum imajını güçlendirmek, farkındalığı arttırmak, uluslararasılaşabilmek ve sosyal çalışmalarını hedef kitlelerine duyurmak için farklı iletişim uygulamaları geliştirmektedirler. Eğitim ve öğretim kalitesinin yanı sıra sosyal sorumluluk etkinliklerinin de farkındalık için gerekli olduğunun bilincinde olan birçok üniversitede toplumsal hayata katkıları ile bilinirliklerini arttırıp imajlarını güçlendirmeye çalışmaktadır Bu çalışma kapsamında öncelikle belirlenen üniversitelerin ana web sayfalarında sosyal sorumluluk çalışmalarına yer verilip verilmediği ele alındı. Daha sonra web tasarım özellikleri göz ardı edilerek sadece sosyal sorumluluk özelliklerini barındırması açısından bir analiz uygulandı. Böylece üniversitelerin web sayfası sahibi olmalarının yanı sıra bu web sayfalarında sosyal sorumluluk anlayışını ne ölçüde kullandıkları ortaya konuldu. Çalışmanın amacı üniversitelerin web sayfalarında yer alan içeriklerin sosyal sorumluluk eğilimlerini betimlemek olduğu için araştırmanın yöntemi niteliksel araştırma yöntemlerinden birisi olan içerik analizdir. İçerik analizi, insanların söylediklerini ve yazdıklarını açık talimatlara göre kodlayarak nicelleştirilmesi süreci olarak tanımlanmaktadır (Balcı 2001) . Bu çerçevede söz konusu üniversitelerin web sayfaları, sosyal sorumluluk projeleri, öğrenci kulüpleri, medya haberleri, araştırma ve uygulama merkezleri ve kampüste yaşam bağlantılarında yer alan "sosyal sorumluluk" anlayışı analiz edildi. Bu doğrultuda, 1) Üniversitelerin ana web sayfalarında sosyal sorumluluk çalışmalarının yer alıp almadığı saptanmıştır.
2) Ana sayfada bulunmaması durumunda bağlantılara bakılarak sosyal sorumluluk uygulamaları tespit edilmiştir. Volume 13/23, Summer 2018 3) Üniversitelerin ana sayfalarında yer alan bağlantılarda da sosyal sorumluluk çalışmalarına ya da duyurularına rastlanmaması durumunda ana web sayfasında yer alan arama kutularından "sosyal sorumluluk" kelimeleri taratılarak web sitelerinin genelinde sosyal sorumlulukla ilgili haberler ya da duyuruların yer alıp almadığı incelenmiştir. Son aşamada YÖK'ün Atlas Programına dayanılarak ilk ona giren üniversiteler beş devlet beş vakıf üniversitesi olarak ayrılmış ve bulgular karşılaştırılmıştır. Analizler Temmuz 2018 döneminde gerçekleştirilmiş olup, ilerleyen tarihlerde bu web sayfalarının değişmiş ya da kaldırılmış olması mümkündür.
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Çalışmanın ilk aşamasında, YÖK'ün Atlas programına dayanılarak dokuz puan türünde (MF1, MF2, MF3, MF4, TM1, TM2, TM3, TS1 ve TS2) 23 ilk ona giren devlet ve vakıf üniversiteleri belirlenmiştir. Araştırmada belirlenen üniversiteler en çok puan türünde ilk ona giren üniversiteler olarak seçilmiştir. Bu araştırmanın sonucunda devlet üniversitelerinde Hacettepe ve Marmara Üniversiteleri, dokuz puan türünün sekizinde, Boğaziçi ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri dokuz puan türünün yedisinde ve Galatasaray Üniversitesi dokuz puan türünün beşinde ilk ona giren üniversiteler olarak belirlenmiştir. Araştırma sonucunda ayrıca vakıf üniversitelerinden de Başkent Üniversitesi dokuz puan türünün sekizinde, İhsan Doğramacı Bilkent ve TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversiteleri dokuz puan türünün beşinde, Koç Üniversitesi dokuz puan türünün dördünde ve Bahçeşehir Üniversitesi dokuz puan türünün üçünde ilk ona giren üniversiteler olarak belirlenmiştir.
Araştırmanın son kısmı olarak, belirlenen on üniversitenin Temmuz 2018 döneminde kurumsal web sayfaları incelenmiş ve çıkan sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.
Hacettepe Üniversitesi: Üniversitenin, web ana sayfasında 24 , sosyal sorumluk çalışmalarıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ana sayfada yer alan ikonlar incelendiğinde "Araştırma" ikonuna basıldığında araştırma ve uygulama merkezlerin listesi çıkmaktadır. Bu merkezlerden "Sosyal Sorumluluk Araştırma ve Uygulama Merkezi (HUSSAM)" 25 ikonuna tıklandığında açılan sayfada merkezin yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi verilmektedir. Merkez hedefini üniversitenin ilgili akademik birimlerinin ve ulusal ya da uluslararası ilgili kurum ve kuruluşların işbirliği ile başta gençler ve yaşlılar olmak üzere toplumun kırılgan gruplarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi olarak belirlemiş ve yaratılacak projelerin toplumda yaygınlaştırılması amaçladığını belirtmiştir. Bununla birlikte, üniversitenin kendi ana web sayfasında yer alan arama butonuna "sosyal sorumluluk" yazıldığında da çıkan haberlerde çoğu üniversite tarafından yapılan araştırma ve projelerin haberleri yer almaktadır 26 .
Marmara Üniversitesi: Üniversitenin, web ana sayfasında 27 , sosyal sorumluk çalışmalarıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ana sayfada yer alan ikonlar incelendiğinde "Araştırma" ikonuna basıldığında araştırma ve uygulama merkezlerin listesi çıkmaktadır. Bu merkezlerden "çevre sorunları", bölgesel kalkınma ve uygulama araştırma merkezi", "çocuk koruma", kadın çalışmaları uygulama ve araştırma merkezi", "kent sorunları ve yerel yönetimler", "sivil toplum kuruluşları" ve "uluslararası sürdürebilirlik uygulama ve araştırma merkezi" kendi sayfalarında yürütmekte oldukları sosyal sorumluluk projelerine yer vermekte olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, üniversitenin kendi ana web sayfasında yer alan arama butonuna "sosyal sorumluluk" 23 http://www.yok.gov.tr/web/guest/yks-sss-ve-cevaplari-ile-puan- , sosyal sorumluk çalışmalarıyla ilgili "destek olun" ikonu yer almaktadır. İkona basıldığında ODTÜ Geliştirme Vakfı resmi sitesi olan "AdımODTÜ" 33 açılır. AdımODTÜ, "öğrenci, bilimsel araştırma ve toplumsal hizmet odaklı projelere, toplumun her kesiminin dilediği tutar ile maddi destek verebileceği, projelerin duyurulmasına katkıda bulunabileceği ve hatta gönüllü olarak projelere dâhil olabileceği internet sitesi tabanlı bir iletişim-paylaşım-hareket platform" olup sayfanın kendisi tamamen sosyal projelere ayrılmıştır. Bununla birlikte, Üniversitenin kendi ana web sayfasında yer alan arama butonuna "sosyal sorumluluk" yazıldığında 34 sosyal sorumluluk proje haberleri çıkmakta ve bunların çoğu öğrenci kulüpleri tarafından gerçekleştirilen projeler olduğu tespit edilmiştir.
Galatasaray Üniversitesi:
Üniversitenin, web ana sayfasında
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, sosyal sorumluk çalışmalarıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ana sayfada yer alan ikonlar incelendiğinde de herhangi bir sosyal sorumluluk çalışmasına ya da haberine rastlanmamıştır. Ana sayfada yer alan arama kutusuna "sosyal sorumluluk" kelimeleri yazıldığında ise sadece haberler kısmında 
Değerlendirme
Üniversite web sitelerinin sosyal sorumluk açısından incelenmesi konulu araştırmada elde edilen bulgular şu şekilde özetlenebilir: incelenen üniversitelerin üçü dışında -Galatasaray Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi -web sayfalarında sosyal sorumluluk çalışmaları yer almaktadır. Web sayfalarında üniversitelerin sosyal sorumluk çalışmalarının olduğu bağlantılar incelendiğinde bu tür çalışmaların çoğunlukla ana sayfadan verildiği tespit edilirken; sosyal sorumlulukla ilgili bilgilerin en çok öğrenci toplulukları tarafından yürütülen projeler olduğu görülmektedir.
Bu çalışmada, devlet üniversitelerinin vakıf üniversitelerine oranla sosyal sorumluluk konusuna web sayfalarında daha fazla yer verdiği gözlenmiştir. Ancak vakıf üniversitelerinden Koç Üniversitesi belirlenen on üniversite içinde KSS konusunda web sayfasının zengin içeriği ve kolay kullanımıyla ön plana çıkmaktadır. Koç Üniversitesi web sitesinde, ana sayfadan sosyal sorumluluk projelerine ayrıntılarıyla ulaşmak mümkün olup, bugün dünyanın en büyük KSS girişimlerinden olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye (UNDP) ile kurduğu ortaklık sonucu birçok projeye de sayfasında yer vermektedir.
Bu bulgulara ek olarak araştırmaya dâhil olan on üniversite içinde Hacettepe ve Marmara Üniversiteleri sosyal sorumluluk çalışmalarını araştırma ve uygulama merkezleri aracılığıyla hem akademik hem de toplum yaranına yürüttükleri projelerle uygulamakta olup üniversitenin web sayfalarında detaylı bilgi verilmektedir. Ayrıca sadece üç üniversite -Boğaziçi üniversitesi, ODTÜ ve Başkent Üniversitesi -kendi ana web sayfalarından sosyal sorumluluk çalışmalarını duyurmakta olup, bir tek Koç Üniversitesi KSS'yi kurum kültürünün içine entegre ederek "hakkımızda" kısmında sosyal sorumluluk çalışmalarına yer vermiştir.
Yaşadığımız yüzyılda eğitim işlevinin yanı sıra toplumun sorunlarıyla iç içe olma misyonu da üstlenen yükseköğretim kurumları, küresel ölçekli sorunları çözecek en yeni bilgiyi üreten ve bu bilgiyi topluma sunarak sosyal fayda yaratan, üretilen bilginin teorik düzeyde kalmaması için girişimlerde bulunan kurumlar olabilmek adına kurumsal sosyal sorumluluk anlayışını müfredatlarına yerleştirmekte, projeler geliştirmekte ve öğrencilerin sosyal sorumluluğa ilişkin bilgi ve bilinç düzeyini artırmaya çalışmaktadır. Ancak bu araştırmanın sonucunda görülmektedir ki sosyal sorumluluk çalışmalarının daha çok görünür olmaya ihtiyacı vardır. Üniversiteler geleneksel yapılarına sosyal sorumluluk anlayışını da işledikçe hem yeni bilgi çağına daha hızlı uyum sağlayacaklardır hem de gelecek nesillerin sivil toplumu oluşturmalarında rehberlik edeceklerdir.
Sonuç
Sosyal sorumluluk, küreselleşme ve teknolojinin etkisiyle kavramsallaşmaya devam ederken görünürlülüğü ve farkındalığı da artmaktadır. Son yıllarda "sürdürülebilir kalkınma ilkeleri" ülkelerin gündeminde giderek ön plana çıkmakta ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamada eğitim, özellikle de yükseköğretim kuruluşları önemli bir rol üstlenmektedir. Konunun önemi BM'in 2005-2014 yıllarını "Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim On Yılı" olarak ilan etmesinden de anlaşılmaktadır. Tüm dünyada sürdürülebilirlik ve yükseköğretim ile ilgili olarak uluslararası birçok kurum tarafından çeşitli adımlar atılarak yükseköğretime çok farklı bir boyut ve bakış açısı getirilmektedir. Yapılan uluslararası çalışmalarla "sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin" üniversite faaliyetlerine ve çalışmalarına nasıl entegre edilebileceği tartışılmaktadır.0 Uygulanan projeler ile üniversitelerin sosyal sorumluluk ile ilgili kavramsal bilgi birikimi, toplumsal konulara ilişkin duyarlılık ve olumlu algıyı oluşturduğu görülebilmektedir. İlki 1990 yılında Fransa'da Tufts Üniversitesi tarafından düzenlenen Talloires Konferansında 20 farklı ülkeden 29 üniversite yöneticileri bir araya gelerek üniversitelerde sosyal sorumluluk anlayışının yayılması
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Volume 13/23, Summer 2018 hakkında bilgi alışverişi yaparak KSS'nin kavramsal farkındalığını yayma kararı almışlardır 48 . En son 2017 yılında Meksika'da gerçekleştirilen konferansta ise 31 ülkeden 250 üniversite yöneticileri bir araya gelerek Talloires Network için küresel faaliyetlerde bulunma kararı almışlardır. Talloires Network'ün web sayfasında çeşitli ülkelerden üniversitelerin sosyal sorumluluk çalışmalarına yer verilirken, akademinin gelecek kuşakları toplum yararına proje üretmeleri konusunda teşvik etmektedirler.
KSS, günümüzde farklı disiplinleri içeren ve yaşanılan çevrenin farklı bileşenlerini bir araya getiren bir kavramı nitelemektedir. Toplumdan alınanı topluma vermenin ötesinde, büyük bir sistemin parçası haline gelen kavram, Türkiye'de yer alan üniversitelerin toplum yararına yapacakları katkı açısından da önemli bir anlayışı yansıtmaktadır. Yapılan araştırmada üniversitelerin, web sitelerini uyguladıkları sosyal sorumluluk projeleri açısından henüz tam anlamıyla verimli bir şekilde kullanmadığı saptanmıştır. Sonuç olarak, sosyal sorumluluk projelerinin hedef kitleler üzerindeki etkisi gözlemlendiğinde üniversitelerin bu tür çalışmalara daha fazla önem vermesi ve web siteleri üzerinden bu tür enformasyonları paydaşlarına ulaştırmaları hedef kitleleri olan "dijital yerlilerle" ile daha etkin diyalog imkânı yaratacaktır. Burada, "dijital yerli" kavramının kullanılmasının sebebi, Prensky (2001: 3) tarafından ilk olarak kullanılan bu kavram günümüzün genç kuşağını, yani yeni binyılın öğrencilerini temsil etmektedir. Üniversitelerin yeni hedef kitleleri olan "dijital yerliler" ihtiyaç duydukları tüm bilgilere yeni teknolojileri kullanarak ulaşmakta, dijital araç ve ortamları hayatlarının merkezine almaktadırlar.
Dijitalleşme ve yeni teknolojilerle güçlenen sosyal sorumluluk projelerinde artık iletişim dönemi değil ilişki dönemi başlamıştır. Bu projeler, web siteleri, sosyal ağlar, forum siteleri, online anketler gibi birçok platform aracılığıyla yayılmaktadır. Günümüzde birçok kurumun web sitesinde tarih, vizyon, misyon, ürün ve hizmetler, yatırımcı ilişkileri, kurumsal haberler, basın odası, insan kaynakları ve iletişim gibi temel bölümlere ek olarak, Kurumsal Sosyal Sorumluluk başlığı altında şirketlerin bu alanda gerçekleştirdikleri faaliyet ve projeleri de yer almaktadır. Web siteleri aracılığıyla kurumlar, hem kurumsal hem toplumsal yarar sağlayan sosyal sorumluluk uygulamalarını daha geniş kitleleri haberdar edebilme imkânı yaratmışlardır. Üniversitelerinde ilerleyen dönem içinde kendi web sitelerinde sosyal sorumluluk başlıklarını açmaları uyguladıkları sosyal sorumluluk projelerini daha geniş kitlelere duyurmalarını sağlayacaktır.
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